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Gambian Diaspora: Signs of Separation and Symbiosis
Travelling abroad to the West may be high risk, but it is one many Gambians are prepared to take in
the pursuit of better economic opportunities. In this post, LSE’s Sylvia Chant explores the routes
abroad for some Gambians and how they make their way back.
Although exact numbers are not known, the tiny West African nation of The Gambia, which in itself





account of  the slave  trade  (see Kebbeh, 2013).  In  the contemporary period, however,  flows are
more diverse and of differing durations.   For example, there is considerable short­term (including
daily)  cross­border  transit between Gambia and  the encircling  territory of Senegal, with which  it




a colloquial  term referring to the  ‘advanced economies’ of  the  ‘West’. Yet as many North African
countries  have  become  far  less  manageable  staging  posts  in  the  aftermath  of  the  instability





stages  of  their  journey.  The  most  uncertain  and  dangerous  routes  to  migration  to  Europe,
especially to the principal destinations of Spain and the UK, are often undertaken by young men,
who,  facing  few  opportunities  for  employment  in  The  Gambia  itself,  often  risk  life,  limb,  and
savings, to explore ‘greener pastures’ abroad (Jones and Chant, 2009). Recent media also reports
a growing contingent of ‘pre­teen’ travellers, with a letter to The Standard newspaper, September




Deploring  this  situation,  the  author  of  the  letter,  Nyima  Lena  Dibba,  a  woman  from  Bakau  in
Greater Banjul, insists that: ‘The issue of the perilous migration by sea to Europe by Africans and
by many Gambians,  now  even  preteens,  at  the  age  of  as  young  as  eight  is  a  great  cause  for
concern  not  only  for  parents  and  the  government,  but  the  country’s  future  as well.  Children  as








better  education  and  employment,  more  lucrative  earnings,  and  the  opportunity  to  support
immediate and extended family back home. The chances of  facilitating  the passage of other kin
and friends also figure large in the consciousness and conjectures of transnational migrants.
Gambia’s  international  tourism  industry  has  played  a  major  part  in  sustaining  international
movement in a context in which clampdowns on British and other Global North visas post the 1994






A  postcard  by  cartoonist  Bob  Collins  parodying  cross­




Yet  such  relationships  continue  to  emerge,  and  in  the  short  term,  at  least,  provide  numerous
informal channels of communication, support and symbiosis, whereby gifts of money, clothes and
consumer  items,  pledges  of  paying  school  fees,  assistance  with  visa  applications,  and  holiday
opportunities in colder climates reign large.
More visible, formal, signs of transnational interconnectedness are everywhere, particularly in the
numerous  banks  and  foreign  exchange  bureaux  offering  the  rapid  transfer  of  remittances,
something  which  is  especially  marked  during  Ramadan  and  Eid  when  the  majority  Muslim
population  fall  under  the most  intense  economic  pressure  of  their  annual  calendar.  During  this
time, financial businesses typically incentivise their clientele by offering free gifts, such as bags of
sugar or  rice,  or  phone credit,  for  each  remittance  transaction. According  to  recent World Bank
data,  cited  by  Kebbeh  (2013:  Figure  3),  incoming  remittances  render  The  Gambia  among  the
topmost  recipients  in  Africa,  with  the monies  transferred  estimated  to  contribute  nearly  10%  of














Gambia’s  ever­increasing  suite  of  mobile  providers





Many  routes  for  remittances.  Handpainted  signboard
of  international  services  offered  by  a  local  Gambian
financial operator © Sylvia Chant





Never out  of  touch. The owner of  a  small  neighbourhood  ‘Naar’  shop
(grocery store), connects to the world on Facebook during a brief lull in
customer traffic. © Sylvia Chant
The  tendency  for  ‘one­way’  traffic  of  phones and other  goods exported  from  the  diaspora  back
home  –  such  as  second­hand  clothes,  bicycles,  furniture,  computing  equipment  and  household
effects  –  finds  notable  expression  in  the  huge  number  of  containers  which  end­up  becoming
permanent  features  of  the  urban  (and  rural)  landscape  of  The Gambia. Once  the merchandise
sent from Europe or North America has been sold, often in impromptu locations such as walls and
trees,  the  containers,  which  can  rarely  be  returned  due  to  the  huge  costs  involved,  convert  to
commercial  use  for  local  products,  such  as  soft  drink  and  beers,  storage,  and  sometimes  an
extension  to  dwellings.  This,  in  turn,  has  led  to  a  notable  rise  in  the  marketing  of  containers
themselves.








The  economic  benefits  of  international  migration  must  always  be  weighed  by  the  emotional
sacrifices made by those who go and those who stay – lovers, spouses, relatives, friends – who
are  often  separated  for  years.  The  excitement  of  receiving  long­term  returnees  is  such  that
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